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At  the  stone  wall,  let  us  celebrate  the  golden  house,  built  by  a 
hundred carpenters. 
 
At  the  stone  wall,  let  us  celebrate  the  golden  house,  built  by  a 
hundred carpenters 
Let  us  celebrate  the  golden  house,  that  was  built  by  a  hundred 
carpenters 
 
The  eighth  month  is  fast  approaching,  and  yet  I  have  nothing  to 
wear 
I want to dress up, so brother, will you lend me just one sleeve? 
I wish to dress my children and loved ones in the one kimono that I 
own 
As for me, I will wear vines that I plucked deep in the mountains  
 
The light of the full moon shines down, 
Illuminating the world with its divine light 
When my lover sneaks in to visit me, 
I wish that the clouds would hide that light just a little. 
 
In the first two verses, Asazaki establishes a theme of quiet celebration 
over the metaphoric building of a golden house—a new community. The 
third verse offers a variation on this theme as it continues that theme of 
sharing and familial love, but the focus shifts to a more personal level. 
Finally the last verse casts a new perspective on all the previous verses; 
the song’s voice wants to keep something apart from the others, 
community pride notwithstanding.  
 
Mead K. Hunter                                                                                           Lessons from the Mouse   
10 
 
 
The kishōtenketsu concept has also been used in game design, particularly 
in Nintendo’s video games, most notably Super Mario games such as Super 
Mario Galaxy (2007) and Super Mario 3D World (2013); their designers 
Shigeru Miyamoto and Koichi Hayashida are known to utilize this concept 
for their game designs. (For a fascinating demonstration of how 
kishōtenketsu has been applied specifically to game structure, consult 
Mack Brown’s instructional video “Super Mario 3D World's 4 Step Level 
Design” from his YouTube series Gamemaker’s Tool Kit.)   
 
So could this structure be used successfully to provide four‐dimensional 
experiences in the new Shanghai park? 
 
The ramifications of using non‐Western structure could be profound for 
Disney and other professional storytellers. Since in the West, plot is 
commonly thought to revolve around conflict—a confrontation between 
two or more elements, in which one ultimately dominates the other—
naturally there’s a sameness, a predictability, to much plotting. The 
standard plot modes that permeate Western narratives have conflict 
written into their very structures. In two‐act forms, a conflict in progress 
hangs in suspension at the close of the first act, which is an implicit 
promise that the conflict will dominate the second act. In post‐play 
discussions in which the audience is asked to critique a script, any lack of 
conflict is typically identified as a serious problem (Brown 82‐83).  
 
But is the primacy of conflict ineluctable, or is it an ancient truism, 
received wisdom purportedly handed down from Aristotle himself?3 
Chinese and Japanese writers have used a plot structure of kishōtenketsu 
                                                            
3 Visit almost any contemporary screenwriting workshops at random and you may be amused to hear 
Aristotle revered as the first and last word in dramatic structure. 
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for centuries, which eschews use of external conflict to hold interest and 
favors instead an internal sifting of like and unlike factors. In other words, 
this four‐part structure generates plot in the absence of conflict, simply by 
utilizing contrasting forms of exposition. This is strikingly contrary to the 
West’s belief that plot and conflict are inseparable. 
 
It’s interesting that Disney’s recent runaway hit, the animated film Frozen, 
feels more closely aligned with the traditional Eastern style of 
kishōtenketsu than it does to the rebirth trope its fairy tale genre would 
lead us to anticipate. (The narrative uses Hans Christian Andersen’s classic 
story “The Snow Queen” as a point of departure for the story screenwriter 
Jennifer Lee wishes to tell.) Rather than providing the standard three‐act 
structure focused on conflict that we expect from a commercial 
screenplay, the movie deploys a four‐part structure focused on resolving 
its disparate parts into a confluent harmony.  
 
Frozen’s first act introduces us to Elsa and Anna, specifically Elsa’s struggle 
to gain control over her unwanted powers and Anna’s struggle with 
loneliness. The second act develops when Elsa freezes the town; now her 
power has overwhelmed her community, and she ejects herself from the 
family circle. Anna has found a love interest in Hanz, solving her initial 
problem, but she must still cope with her sister’s exile and their frozen 
kingdom. After Elsa and Anna’s contest in the castle of ice, we see Elsa 
strike out as she continues her struggle for self‐control, but in doing so, 
she harms her sister. This begins the complication, exacerbated by the 
betrayal of Hanz. 
 
Here is where the deviation from East to West truly shows. Whereas 
Western storytelling would typically focus on conflict, with one side 
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eventually overcoming the other, kishōtenketsu’s conclusion is one of 
harmony—specifically of the previous acts 
(introduction/development/complication) finding peace with one another. 
Frozen resolves its climax with Anna sacrificing herself to save Elsa. In 
doing so, Elsa expresses her love for her sister, thawing her and saving her 
life. A new harmony and even society results. Anna, who had struggled 
with being alone, no longer is so; she has her new friends, but most 
importantly, her sister. Elsa takes control of her powers, realizing that love 
was the key to maintaining a balance. We see the initial conflicts entwined 
with one another, rather than one half exultant at the other’s expulsion.  
 
The true antagonist of Frozen isn’t Hanz or Elsa, but the metaphorical 
struggle of the two sisters. That’s why the real climax comes so much later 
than the battle on the lake; the story’s crisis is not an “overcoming the 
monster” story at all, but a tale of two sisters learning to overcome their 
differences and find true peace.  
 
As for non‐Asian cultures, for years there has been a rumor, which Disney 
will neither confirm nor deny, that a new Russian park may be in planning 
mode or at least in a hypothetical exploratory stage. Supposedly the 
company is looking at Western Russia in the Kalingrad region.4 Again this 
begs the question of whether traditional regional approaches to narrative 
might come in handy for Disney, enabling it to court a populace with its 
own ideas of story while simultaneously replenishing the Disney dramatic 
font. But what exactly could come in handy? 
 
                                                            
4 Formerly a park was rumored to be  planned for a location near Yekaterinburg, at the foot of the Ural 
Mountains, but those plans were scrapped when construction problems became insurmountable. 
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Once more the narratologists may come to the rescue, and in this case, 
one no less venerable than Vladimir Propp himself. His seminal 1928 work 
Morphology of the Folktale includes a taxonomy of the Russian fairy tale 
that suggests many intriguing directions. Perhaps principal among them 
are the tales of Baba Yaga, the half menacing witch/half kindly old crone 
figure who sometimes helps people, and sometimes deliberately hinders 
them, but who more often than not is neutral when it comes to meddling 
in human affairs (Senelick). Considering that the morally ambiguous 
character has enjoyed a special status on American television for some 
time now (Tony Soprano and Don Draper on cable, for example, or 
Professor Keating from How To Get Away with Murder in broadcast 
programming), probably the time has come for Disney to incorporate this 
narrative feint into its discourse. In fact, it has already done so once in the 
character of the mysterious and hilariously unhelpful crone from the 
animated feature Brave. 
 
This gambit of working within extant structures to create entirely new 
stories is relatively new to Disney. The company is no stranger to 
adaptation as it is traditionally understood, of course. Recuperating old 
stories has been Disney’s stock in trade from its very inception, starting 
with Alice’s Wonderland in 1923. And the breakthrough success of Snow 
White and the Seven Dwarves in 1937 set the company agenda for 
decades. But “cutting within the frame,” to borrow a film editing term, is a 
recent strategy. By recasting a familiar story’s original  assumptions, 
storytellers can have it both ways: they get the market value of a tale 
that’s already beloved, and extend its valences into fresh, surprising new 
narratives. Frozen is exemplary in this regard; as a free adaptation of Hans 
Christian Anderson, the animated film infuses an old nursery room staple 
with new meaning expressly by trading on audience expectations about it.  
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Toward this purpose, the Frozen screenplay goes to some lengths to 
ensure viewer presumption that the story is vintage Disney. One of the 
two protagonists falls in love with a charming prince; as expected he 
rushes to her aid when she gets into trouble. But wait! This has all been a 
ruse on the prince’s part. He feigned love and laid in wait until he could 
grab control of the kingdom. This is the reversal we expected, but the 
writers have another trick in store. We know that Anna needs true love’s 
kiss to save her from perpetual frozenness, so we turn our attention to the 
next male love interest, who is a commoner, not a royal. How clever, we 
think. This is a proletariat fable, apparently. But wait! The redemptive kiss 
ultimately comes from the protagonist’s sister, whose unconditional love 
saves not only the both of them, but also frees their kingdom (or rather 
queendom) from the grip of eternal winter. 
 
Not everyone was charmed by these reversals of understanding. Some 
critics have groused that Frozen and other sly feminist glosses (Tangled, 
Brave) are wandering too far away from the comforting tropes that built 
the Mouse’s empire. But they are very much in the minority. Box office 
receipts to date for Frozen as well as for the subsequent mega hit 
Maleficent are impressive.  
 
Maleficent also mines an extant tale; it’s the back story of the witch who 
cursed Sleeping Beauty and caused her to fall into a state of endless sleep 
until such a time as true love would come along to awaken her. But study 
the movie’s opening moments and you get an interesting clue as to what 
you’re about to see. Before the story kicks in, during the opening credits, 
you expect to see the classic Disney logo of the Sleeping Beauty castle. 
Instead you see a dark, dank ruin of a castle. Only at the end of the movie, 
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when all differences are reconciled, do we see a lovingly delineated 
version of the logo we expected to see initially. 
 
I take this as an indication, as well as an implicit promise, that Disney has 
only just begun to take the lead in exploring new narratologies. And what 
the Mouse has undertaken for mercantile purposes, we may wish to 
explore for artistic reason. The classic hero’s journey may comfort us by 
sheer dint of familiarity—or its predictability may pall. Western dramatic 
traditions can only benefit from an infusion of fresh dramaturgical 
structures. 
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